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ABSTRAKT
Sistemi presidencial është një sistem qeverisës demokratik dhe republikan, ku një kryetar
i qeverisë drejton një degë ekzekutive që është e ndarë nga dega legjislative. Ky kryetar qeverie
në të shumtën e rasteve është edhe kreu i shtetit, i cili quhet president. Në teorinë bashkëkohore
politike nuk ekzistojnë rregulla unike të funksionimit të sistemeve parlamentare sepse
parlamentarizmi nuk paraqitet si një model i vetëm. Ai sot paraqitet në forma dhe variante të
ndryshme, në varësi nga parimet dhe veçoritë e organizimit politik të shteteve të ndryshme.
Bazat e sistemit politik në SHBA janë përcaktuar me kushtetutën e vitit 1787 e cila është
plotësuar edhe me 26 amendamente dhe sot e kësaj dite është ende në fuqi. Ky sistem bazohet në
rregullat e qeverisjes shtetërore të sistemit presidencial. Dallimi nga format e tjera të qeverisjes
është në faktin e ndarjes së pushtetit shtetëror në legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor. Pra, parimi
themelor i këtij sistemi është se një pushtet e kufizon pushtetin tjetër. Pushtetin legjislativ e ushtron
Kongresi, pushtetin ekzekutiv e ushtron presidenti dhe ai gjyqësor ushtrohet nga gjykata supreme
Në punimin tim të diplomës kam trajtuar sistemin presidencial në kuptimin e modelit të
qeverisjes. Fillimisht trajtoj aspektin historik të krijimit të SHBA-ve, analizoj rrethanat e shpalljes
së Pavarësisë, theks të veçantë i vë kuptimit të sistemit politik, kushtetutës së SHBA-ve, formimit
të institucioneve. Pastaj do të shqyrtoj kompetencat e presidentit, kompetencat e kongresit dhe
kompetencat e Gjykatës Supreme.
Në fund të këtij punimi do të kuptojmë më shumë rreth mënyrës se si funksionon sistemi
presidencial, cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e këtij sistemi.

Fjalët kyçe: SHBA, presidencializëm, parlamentarizëm.
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1. HYRJE
Sistemi presidencial është një formë e qeverisë në të cilën presidenti është kryeshefi dhe
zgjedhet drejtpërdrejt nga njerëzit. Në këtë sistem të tre degët - ekzekutivi, legjislacioni dhe
gjyqësori, janë kushtetutë të pavarur nga njëri-tjetri dhe asnjë degë nuk mund të largojë ose
shpërndajë asnjë tjetër. Presidenti është përgjegjës për zbatimin e ligjeve, legjislatura për krijimin
e tyre dhe gjykatat për gjykimin. Secilit i jepen kompetenca specifike për të kontrolluar dhe
balancuar të tjerët. Kjo nuk do të thotë që presidenti ka epërsi si kryeministri ose parlamenti. Në
fakt, pushteti në sistemin presidencial është i ndarë midis shumicës, kështu që asnjë individ apo
institucion nuk mund të bëhet kurrë më suprem.
Sistemi presidencial ishte krijuar për një republikë të plotë dhe jo për një monarki
kushtetuese, andaj ai nuk ka një kryetar shteti. Qeveria nuk është vetëm një komitet ekzekutiv, por
janë tri degë: Presidenti, Kongresi (me dy dhoma: Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati) dhe Gjykata
Supreme. Këto të trija punojnë së bashku për të krijuar një qeveri dhe të gjitha raportojnë
drejtpërdrejt para njerëzve. Për këtë arsye, zgjedhjet mbahen më shpesh në sistemin presidencial
sesa në atë parlamentar. Çdo dy vjet për legjislaturën dhe çdo katër vjet për presidencën. Presidenti
dhe ligjvënësi zgjedhën me afate fikse, ndërsa gjykatësit emërohen përjetë, bashkërisht nga
presidenti, i cili emëron dhe Senati, i cili miraton.
Shtetet e Bashkuara janë ndoshta kombi më i fuqishëm dhe i prosperuar në botë i cili ka
pasur një demokraci të suksesshme dhe të qëndrueshme nën qeverinë presidenciale për mbi 200
vjet. Thënë më saktë, Amerikanët ishin ata të cilët e shpikën Sistemin Presidencial, në vitin 1878,
duke e parë si zgjidhje për të zëvendësuar strukturën e tyre të vjetër. Sistemi Presidencial Amerikan
nuk është autoritar. Pamja e përgjithshme e presidentit të Amerikës si “njeriu më i fuqishëm në
planet” ka krijuar një përshtypje të gabuar të autokracisë. Por, përgjatë 225 viteve, asnjë president
amerikan nuk është akuzuar për sjellje autokratike. Në këtë sistem nuk ka një pikë fokale të fuqisë
dhe kjo e bën këtë sistem të ketë një strukturë të pamposhtur.
Punimi im shtjellon mënyrën se si funksionon sistemi presidencial në SHBA.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Kuptimi i sistemit politik
Sistemi politik shihet si një grup i "proceseve të bashkëveprimit" ose si nënsistem i sistemit
shoqëror që bashkëvepron me nënsistemet e tjera jopolitike, siç është sistemi ekonomik. Kjo tregon
për rëndësinë e proceseve informale sociopolitike dhe thekson studimin e zhvillimit politik. Sot,
termi "politikë" do të thotë një sërë aktivitetesh të ndërmarra për të mirën e përgjithshme, të
zakonshme dhe publike të komunitetit. Politika konsiderohet si koncepti thelbësor përmes të cilit
proceset e ndryshme shoqërore dhe politike për të cilat janë të rëndësishme për njerëzit e një
komuniteti janë realizuar. Këto procese shoqërore dhe politike mund të zhvillohen në nivel lokal,
kombëtar ose ndërkombëtar. (Savo Klimovski, Tanja Karakamiseva-Jovanovska, Aleksandar
Spasenovski, 2018)
Një nga burimet më të fuqishme të besnikërisë dhe veprimit politik ka qenë gjithmonë
ndjenja e lidhjes me një rajon ose bashkësi. Kur ky identifikim ndërthuret aq ngushtë me interesat
e një zone të caktuar ose të një grupi të caktuar njerëzish deri në pikën kur jeta pushon të ketë
ndonjë rëndësi reale përveç se brenda këtij konteksti, atëherë njerëzit mund të jenë të përgatitur
nëse është e nevojshme të vdesin për të mbrojtur ato interesa . Në vendet me një vetëdije shumë të
zhvilluar kombëtare është vetë kombi që bëhet fokusi i vetëm për këtë lloj besnikërie, por në rrugën
drejt realizimit të një kombi të tillë solidariteti ka shumë faza. Besnikëria lokale dhe rajonale mund
të jetë po aq e rëndësishme sa lidhja me vendin në tërësi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u rritën
nga bashkësi të dallueshme koloniale, duke u shtrirë gradualisht në të gjithë kontinentin, në një
mënyrë që priret të theksonte besnikërinë lokale. Struktura kushtetuese e federalizmit që u zhvillua
në 1787 dha mundësi për shprehjen e vazhdueshme të besnikërisë rajonale përmes qeverive të
shteteve. Kështu, historia politike amerikane është karakterizuar fuqimisht nga modelet e sjelljes
seksionale, në të cilat banorët e një rajoni të veçantë gjeografik, në të gjitha nivelet e shoqërisë, e
kanë ndjerë veten të bashkuar kundër interesave konfliktuale të seksioneve të tjera. Përballja më
dramatike e këtij lloji ishte Lufta Civile, në të cilën Veriu dhe Jugu u bënë për një kohë kombe
ndërluftuese. Por në një nivel më pak dramatik, seksionizmi ka qenë një forcë lëvizëse në politikën
amerikane përgjatë historisë së tij. Shpesh ky interes i përbashkët ishte ekonomik, një kulture ose
produkt nga i cili varej gjithë jetesa e rajonit, siç është rëndësia e grurit për shtetet e Mes2

Perëndimit, dhe të pambukut dhe duhanit në Jug. Kështu, përgjatë gjithë shekullit XIX,
segmentalizmi bujqësor ndikoi thellësisht në sjelljen e politikës amerikane. Shembulli ekstrem i
besnikërisë seksionale u dha nga zgjedhjet presidenciale të vitit 1860, në të cilat në të gjithë dhjetë
shtetet Jugore nuk u dha asnjë votë e vetme për kandidatin e Partisë Republikane, Abraham
Lincoln. (Vile, 2007)
Në çerekun e fundit të shekullit XX, ekstreme të tilla të seksionizmit nuk ekzistojnë më
dhe me të vërtetë Shtetet e Bashkuara kanë zhvilluar një ndjenjë të identitetit dhe unitetit kombëtar
që në mënyrën e vet është më kohezive se ajo e kombeve më të moshuar në Evropë. Megjithatë,
faktorët sektorialë dhe rajonalë vazhdojnë të luajnë një rol jetësor në punën e politikës amerikane,
një rol që mund të vërehet në decentralizimin kokëfortë të sistemit partiak, në makinerinë e
zgjedhjeve dhe në punën e politikës së kongresit. Është në ndërlidhjen midis kësaj marke unike të
nacionalizmit dhe realitetit të decentralizimit të fuqisë politike që duhet të gjendet cilësia e veçantë
e sistemit amerikan. (Vile, 2007)
Modeli i dytë i motivimit politik është ai që shikon strukturën klasore të shoqërisë si
përcaktuesin kryesor të sjelljes politike. Edhe pse një numër i mendimtarëve politikë kanë theksuar
këtë aspekt të sjelljes politike, ishte filozofi Karl Marx që e pa klasën si shpjegimin përfundimtar
të veprimeve të njerëzve. E marrë në ekstreme, kjo është mjaft e papajtueshme me seksionizmin
si forcë në politikë. Nëse besnikëria politike është me të vërtetë çështje e klasës shoqërore, atëherë
besnikëria rajonale nuk do të ketë asnjë rol për të luajtur në sistemin politik dhe në atë masë që
këto besnikëri rajonale të vazhdojnë të ekzistojnë, atëherë solidariteti i klasës në të gjithë kombin
do të zvogëlohet. Në fakt, historia e fundit politike amerikane është në një pjesë të madhe, histori
e ndërveprimit kompleks të këtyre dy motivimeve politike, me sektalizmin në rënie, ndërsa po
zhdukej vetëdija e klasës.
Qasja tjetër ndaj sistemit politik që mund ta përshkruhet si qasje pluraliste e shikon sistemin
politik si një numër të madh të grupeve, secila me një interes të ndryshëm, në mënyrë që politika
të jetë një model në ndryshim të vazhdueshëm të aktiviteteve në grup dhe ndërveprimeve. Faktorët
ekonomikë, klasorë dhe gjeografikë janë pjesë të rëndësishme të modelit, por shumë lloje të tjera
të grupeve janë gjithashtu të rëndësishme: grupe fetare, grupe etnike dhe grupime të tjera
shoqërore. Për më tepër, megjithëse grupet ekonomike luajnë një rol të rëndësishëm në sistemin
politik, ato nuk bashkohen në dy ose tre klasa të mëdha për qëllime të veprimit politik. Ata janë të
3

ndarë mes vete, bashkimi kundërshtar i bashkimit, një lloj prodhuesi që lufton me konkurrencën e
tij, bujqësia shkonte kundër industrisë, biznesmeni i vogël kundër biznesmenit të madh, shitësi me
pakicë kundër prodhuesit dhe kështu me radhë pa fund. Besnikëria e klasës dhe e rajonit janë të
fragmentuara, secili grup që kërkon mbështetje për të fituar betejat e tij kudo që të gjendet kjo
mbështetje. (Vile, 2007).
Sistemi politik amerikan është gjithashtu i dukshëm sepse secili shtet ka dy senatorë,
pavarësisht nga madhësia dhe popullsia e tij, ndërsa secili shtet ka përfaqësues të kongresit bazuar
në madhësinë dhe popullsinë e tij. Ky dallim është thelbësor sepse një shtet më i vogël si Wyoming
dërgon dy senatorë ndërsa ka më pak se 10 vende të kongresit. Shtetet ndjekin modelet e tyre të
demokracisë me secilin shtet që ka një legjislaturë dhe një guvernator që zgjidhet drejtpërdrejt.
Sistemi politik amerikan është unik në botë për shkak të këtyre karakteristikave.
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2.2 KRIJIMI I SHBA-ve
Kolonizimi anglez i Amerikës së Veriut ishte vetëm një kapitull në tregimin më të madh të
zgjerimit evropian në të gjithë globin. Portugezët, duke filluar me një udhëtim në Porto Santo në
brigjet e Afrikës Perëndimore më 1418, ishin evropianët e parë që promovuan eksplorimin dhe
kolonizimin e huaj. Deri në atë vit Portugezët kishin udhëtuar gjatë gjithë rrugës deri në majën
jugore të Afrikës, duke vendosur stacione tregtare në Arguin, Sierra Leone dhe El Mina. Në vitin
1497, Vasco da Gama rrumbullakoi Kepin e Shpresës së Mirë dhe lundroi në brigjet lindore të
Afrikës, duke vendosur kështu bazat për kontrollin e mëvonshëm tregtar të Portugalisë në Indi.
Deri në vitin 1500, kur Pedro valvares Cabral u pengua në brigjet e Brazilit gjatë rrugës për në
Indi, ndikimi Portugez ishte zgjeruar edhe në Botën e Re.
Megjithëse në fillim mbetën pas Portugalisë në artet e navigimit dhe eksplorimit, spanjollët
e mbyllën shpejt atë boshllëk në dekadat pas udhëtimeve të Kolombos në Amerikë. Së pari në
Karaibe dhe më pas në pushtimet spektakulare të Spanjës së Re dhe Perusë, ata kapën imagjinatën
dhe zilinë e botës evropiane.
Franca, e pushtuar me luftëra në Evropë për të ruajtur integritetin e saj territorial, nuk ishte
në gjendje t'i kushtonte aq kohë ose përpjekje zgjerimit jashtë shtetit, siç bënë Spanja dhe
Portugalia. Sidoqoftë, duke filluar nga fillimi i shekullit të XVI-të, peshkatarët francez krijuan një
qendër postare në Tokën e Re dhe në vitin 1534, Jacques Cartier filloi të eksplorojë Gjirin e Shën
Lorencit. Deri në vitin 1543 francezët kishin pushuar përpjekjet e tyre për të kolonizuar pjesën
verilindore të Botës së Re, ndërsa në gjysmën e fundit të shekullit të XVI-të, Franca u përpoq të
gjente koloni në Florida dhe Brazil, por secila prej këtyre përpjekjeve dështoi, kështu deri në fund
të këtij shekulli, Spanja dhe Portugalia mbetën dy vendet e vetme evropiane që kishin krijuar
koloni të suksesshme në Amerikë. (Edward Pessen, John Naisbitt, Willard M. Wallace, Thea K.
Flaum, James T. Harris, Bernard A. Weisberger, 2019)
Anglezët edhe pse ishin shumë të etur për të kopjuar sukseset spanjolle dhe portugeze, ata
megjithatë mbetën shumë prapa në përpjekjet e tyre për kolonizim. Anglezët zotëruan një
pretendim teorik ndaj kontinentit të Amerikës së Veriut me anë të udhëtimit të vitit 1497 të John
Cabot në brigjet e Nova Scotia, por në fakt ata nuk kishin as mjete e as dëshirë për ta mbështetur
atë kërkesë gjatë shekullit të XVI-të. Kështu ndodhi që Anglia të mbështeste në vend të kësaj
kompanitë tregtare private, të cilat kryesisht interesoheshin për zgjerimin tregtar dhe jo territorin,
5

për të mbrojtur interesat e saj në botën e zgjeruar evropiane. E para nga këto ndërmarrje tregtare
filloi me formimin e Ndërmarrjes Muscovy në vitin 1554.
Në vitet 1576–78, marini angleze Martin Frobisher ndërmori tre udhëtime në kërkim të një
kalimi në veri-perëndim në Lindjen e Largët. Më 1577, Francis Drake bëri udhëtimin e tij të
famshëm në të gjithë botën, duke plaçkitur brigjet perëndimore të Amerikës së Jugut gjatë rrugës.
Një vit më vonë. Humphrey Gilbert, një nga më të përkushtuarit nga imperialistët Elizabethian,
filloi një seri sipërmarrjes që synonin krijimin e kolonive të përhershme në Amerikën e Veriut. Të
gjitha përpjekjet e tij u takuan me atë që ishte, në rastin më të mirë, suksesi i kufizuar. Më në fund,
në shtator të vitit 1583, Gilbert, me pesë anije dhe 260 burra, u zhduk në Atlantikun e Veriut. Me
dështimin e udhëtimit të Gilbert, anglezët iu drejtuan një burri të ri, Sir Walter Raleigh, dhe një
strategjie të re - një rrugë më jugore sesa një rrugë veriore për në Amerikën e Veriut - për të
përparuar fatet e Anglisë në Botën e Re. Edhe pse përpjekjet e Raleigh për të gjetur një koloni të
përhershme në brigjet e Virxhinisë më në fund dështuan me shkatërrimin misterioz të kolonisë së
ishullit Roanok në vitin 1587, ata zgjuan interesin e popullit për një ndërmarrje kolonizuese të
përhershme.
Gjatë vitit 1607, propagandistët anglezë punuan shumë për të bindur publikun se një
zgjidhje në Amerikë do të jepte pasuri të menjëhershme dhe lehtësisht të shfrytëzueshme. Kishte
shumë njerëz të atillë që nuk ishin të sigurt se përvoja e kolonizimit spanjoll mund ose duhet të
imitohej, por megjithatë shpresonin që kolonitë angleze në Botën e Re të dëshmonin se ishin një
burim i përfitimit të menjëhershëm tregtar. Natyrisht që kishte edhe motive të tjera për
kolonizimin. Disa shpresuan të zbulojnë rrugën e shumëkërkuar për në Orient (Azinë Lindore) në
Amerikën e Veriut. Imperialistët anglezë menduan se ishte e nevojshme të vendoseshin në Botën
e Re, në mënyrë që të kufizonin zgjerimin spanjoll. Pasi u vërtetua se Amerika ishte një vend i
përshtatshëm për zgjidhje, disa anglezë udhëtonin në ato koloni të veçanta që premtonin se do t'i
çlironin nga persekutimi fetar. Kishte gjithashtu anglezë, kryesisht me origjinë të klasës së ulët
dhe të mesme, të cilët shpresonin se Bota e Re do t'u ofronte atyre mundësi më të mëdha ekonomike
në formën e tokës së lirë ose të lirë. Këto dy motive të fundit, duket se nuk kanë qenë aq shumë
motive origjinale për kolonizimin anglez sa ishin lëvizje qëndrimi sapo të fillonte kolonizimi.
(Edward Pessen, John Naisbitt, Willard M. Wallace, Thea K. Flaum, James T. Harris, Bernard A.
Weisberger, 2019).
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Kolonitë Amerikane, megjithëse në shumë mënyra të izoluara nga vendet e Evropës,
megjithatë ishin vazhdimisht subjekt i presioneve diplomatike dhe ushtarake nga jashtë. Në
veçanti, Spanja dhe Franca ishin gjithmonë aty pranë, duke pritur të shfrytëzonin çdo shenjë të
dobësisë britanike në Amerikë me qëllim të rritjes së modeleve të tyre tregtare dhe territoriale në
kontinentin e Amerikës së Veriut. Lufta e Madhe për Perandorinë, ose Lufta Franceze dhe ajo
Indiane, siç njihet për amerikanët, ishte një tjetër raund në një shekull luftërash midis fuqive
kryesore evropiane. Së pari në Luftën e Mbretit William (1689–1697), pastaj në Luftën e
Mbretëreshës Anne (1702–1313), dhe më vonë në Luftën e mbretit George (1744–1748), anglezët
dhe francezët kishin varë. për kontrollin mbi indianët, për zotërimin e territorit që shtrihet në veri
të kolonive të Amerikës së Veriut, për qasje në tregtinë në veriperëndim dhe për epërsi tregtare në
Indinë Perëndimore. Në shumicën e këtyre takimeve, Franca ishte ndihmuar nga Spanja. Për shkak
të zotërimeve të veta në jug dhe perëndim të kolonive britanike dhe në Karaibe, Spanja kuptoi se
ishte në interesin e tyre të bashkohej me francezët në kufizimin e zgjerimit britanik. Kulmi i këtyre
luftërave erdhi në 1754 me Luftën e Madhe për Perandorinë. Ndërsa garat e mëparshme midis
Britanisë së Madhe dhe Francës në Amerikën e Veriut kishin qenë kryesisht çështje krahinore, me
kolonistët amerikanë që bënin pjesën më të madhe të luftimeve për britanikët, Lufta e Madhe për
Perandorinë pati angazhime të konsiderueshme të trupave britanike në Amerikë. Strategjia e
britanikëve nën udhëheqjen e William Pitt ishte që të lejonin aleatin e tyre, Prusinë, të mbante
barrën e luftimeve në Evropë dhe kështu të lirojë Britaninë për të përqendruar trupat e saj në
Amerikë.
Përkundër faktit se ata ishin më të shumtë nga 15 me 1 nga popullsia koloniale britanike
në Amerikë, francezët megjithatë ishin të pajisur mirë për të mbajtur të tyren. Ata kishin një
organizim më të madh ushtarak në Amerikë sesa anglezët; trupat e tyre ishin trajnuar më mirë dhe
ata ishin më të suksesshëm se britanikët në formimin e aleancave ushtarake me indianët.
Angazhimet e hershme të luftës shkuan te francezët; dorëzimi i George Washington në një forcë
superiore franceze në Bashkimin e Fortë, asgjësimi i gjeneralit Edward Braddock në lumin
Monongahela dhe fitoret franceze në Oswego, të gjitha e bënë të duket sikur lufta do të ishte e
shkurtër dhe e pasuksesshme për britanikët. Edhe pse ndodhën këto humbje, britanikët ishin në
gjendje të rritnin furnizimet e tyre si për burra ashtu edhe për materiale në Amerikë. Nga 1758, me
forcën e saj më në fund deri në një nivel të kënaqshëm, Britania filloi të zbatojë strategjinë e saj
më të madhe, e cila përfshinte dërgimin e një force tokësore dhe detare të kombinuar për të fituar
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kontrollin e Shën Lawrence. Ekspedita e parë kundër francezëve në Ticonderoga ishte një
katastrofë, pasi gjenerali James Abercrombie drejtoi rreth 15,000 trupa britanike dhe koloniale në
një sulm kundër francezëve para se forcat e tij të përgatiteshin në mënyrë të duhur. Sulmi britanik
ndaj Louisburg, çelësi i Shën Lawrence, ishte më i suksesshëm. Në korrik 1758, Lordi Jeffrey
Amherst kreu një sulm detar, në të cilin trupat e tij zbarkuan në brigjet nga anije të vogla, vendosën
kokat e plazhit, dhe pastaj kapën fortesën në Louisburg.
Nga vjeshta e vitit 1760, britanikët kishin marrë Montrealin dhe Britania posedonte kontroll
praktik të të gjithë kontinentit të Amerikës së Veriut. U deshën dy vjet të tjera që Britania të mposht
rivalët e saj në pjesë të tjera të botës, por konkursi për kontrollin e Amerikës së Veriut ishte
zgjidhur.
Fitorja e Britanisë ndaj Francës në Luftën e Madhe për Perandorinë ishte fituar me një
kosto shumë të madhe. Shpenzimet e qeverisë britanike, të cilat kishin arritur gati 6.5 milion £ në
vit para luftës, u rritën në rreth 14.5 milion £ në vit gjatë luftës. Si rezultat, barra e taksave në Angli
ishte ndoshta më e larta në historinë e vendit, shumë nga ajo mbartur nga klasa me tokë me ndikim
politik. Për më tepër, me përvetësimin e fushës së gjerë të Kanadasë dhe perspektivën e mbajtjes
së territoreve britanike si kundër kombeve të ndryshme të indianëve, ashtu edhe kundër spanjollëve
në jug dhe perëndim, kostot e mbrojtjes koloniale mund të priteshin të vazhdojnë pafundësisht..
Prandaj, dukej e arsyeshme për mendimin britanik se një pjesë e barrës së ardhshme të pagesës
duhet të zhvendosej tek vetë kolonistët - të cilët deri atëherë ishin taksuar lehtë dhe me të vërtetë
qeveriseshin lehtë.
Një traktat paraprak i paqes (Traktati i Parisit) u nënshkrua në 3 nëntor 1762, në të cilin
Franca dha dorëheqjen e çdo pretendimi ndaj Amerikës së Veriut, me kusht që britanikët të lejonin
katolikët francezë që të praktikonin lirshëm fenë e tyre ose të largoheshin nga vendi. Kjo u aprovua
nga të dy shtëpitë e Parlamentit (pavarësisht kundërshtimit të zëshëm të kolonelit William Pitt) më
9 dhjetor 1762.
Për kolonitë amerikane kishte fitime afatshkurtra por kosto të konsiderueshme afatgjata.
Duke mos harruar kontributet thelbësore të kolonive në luftë, parlamenti votoi në mars të vitit 1763
për t'i kompensuar ata për të gjitha shpenzimet që ata bënë. Sidoqoftë, çmimi i konsiderueshëm i
Pitt, së bashku me koston në rritje të mbajtjes së trupave për të mbrojtur kolonialët britanikë kundër
amerikanëve që rrinin indiferentë, do të duhej të paguheshin përfundimisht dhe populli anglez
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tashmë ishte i mbingarkuar me taksat që shkonin për të mbështetur perandorinë. Në 1764, qeveria
britanike iu drejtua Amerikës për më shumë të ardhura dhe kështu filloi Revolucionin Amerikan.
Traktati i Parisit i dha fund Luftës Franceze dhe Indiane, faza amerikane e një lufte nëntë
vjeçare në të gjithë botën, e luftuar midis Francës dhe Britanisë së Madhe. Si rezultat i luftës,
Franca i la të gjitha pronat e Amerikës së Veriut në lindje të lumit Mississippi në Britani. Kostot e
luftës kontribuan në vendimin e qeverisë britanike për të vendosur taksa të reja në kolonitë e saj
amerikane.
Pasi Kongresi rekomandoi që kolonitë të formojnë qeveritë e tyre, Deklarata e Pavarësisë
u shkrua nga Thomas Jefferson dhe u rishikua në komitet. Më 2 korrik Kongresi votoi për pavarësi;
më 4 korrik ajo miratoi Deklaratën e Pavarësisë. (Wallenfeldt, 2019)
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2.3 KOLONITË AMERIKANE
Presidenti i dytë i SHBA-ve, Xhon Edams, e ka karakterizuar revolucionin amerikan si
revolucion në mendjet dhe zemrat e amerikanëve. Sipas tij, shkaqet e revolucionit duhen kërkuar
për arsye dhe qëllimin e mohimit nga ana e Britanisë së Madhe së idealeve që ushqenin e kërkonin
të realizonin kolonialistët në Botën e Re.
Kolonitë britanike si pjesë integrale e perandorisë, shikuar përgjithësisht ishin të detyruara
të qëndronin gjithmonë nën urdhërat e mbretërisë.
Në brigjet e oqeanit Atlantik, diku në fund të shek. XVIII, ishin krijuar 13 koloni:
1. Virxhinia (themeluar në vitin 1607)
2. Masaçusets (themeluar në vitin 1620)
3. Merilend (themeluar në vitin 1634)
4. Karolina (themeluar në vitin 1663)
5. New-York (themeluar në vitin 1664)
6. New-Jersey (themeluar në vitin 1664)
7. Pensilvania (themeluar në vitin 1681)
8. Dilueti (themeluar në vitin 1700)
9. Xhorxhia (themeluar në vitin 1732)
Si dhe katër koloni të tjera që u krijuan më vonë ishin : Karolina e Jugut, Konektikat, RoudAilend dhe New-Hampshire.
Banorët e këtyre kolonive kryesisht ishin anglez, holandez, irlandez, skocez, suedez,
finlandez, norvegjez, gjermanë, francezë e spanjollë.
Anglezët përbënin pjesën më të madhe të popullsisë, me 60% të kolonialistëve. Për këtë
arsye, në këto koloni mbizotëronte gjuha angleze, por gjithashtu edhe mënyrat, zakonet dhe
rregullat anlgeze të qeverisjes. Varshmëria dhe ndikimi i kolonive nga Britania, mund të
konstatohet edhe për nga mënyra e organizimit të jetës shoqërore e politike në koloni.
Kolonialistët e kishin të vështirë përvetësimin e gjuhës angleze, ata të cilët e përvetësuan
më së shpejti ishin suedezët. Meqenëse përbërja e popullsisë së kolonive mbizotërohej nga
anglezët, si dhe fakti që Anglia kishte epërsi në sundimin në dete e në brigjet e oqeanit Atlantik,
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bëri që këto koloni edhe pse ishin të krijuara nga Amerika dhe quheshin koloni Amerikane, të
vareshin nga Anglia dhe t’i nënshtroheshin kurorës mbretërore.
Evropianët që kapërcyen oqeanin Atlantik dhe u vendosën në Amerikën e Veriut, ishin
tejet të motivuar nga dëshira për t’i realizuar liritë politike, lirinë fetare dhe atë ekonomike.
Shumica e tyre ishin edhe kundërshtarë të monarkive absolute. Në këtë mënyrë, në kolonitë që u
krijuan, u organizua sistemi i qeverisjes nëpërmjet asambleve përfaqësuese të zgjedhura.
Të drejtën e votës e kishin burrat që zotëronin punë, kryesisht tokë. Por, pasi tokë kishte
me bollëk dhe për të nuk kishe shpenzime të mëdha, pothuajse të gjithë burrat kishin të drejtë vote.
Andaj, asambletë konsideroheshin si organe të përfaqësuesve të zgjedhur me pëlqimin e të
qeverisurve.
Asambletë vendosnin vetë për taksat, pronat për organizimin e mbrojtjes etj. Parlamenti
britanik nuk kishte të drejtë të ndërhynte në drejtimin e kolonive, por këto të fundit ishin të
detyruara ta njihnin autoritetin e mbretit. Për drejtimin dhe menaxhimin e tyre në emër të mbretit
ishin caktuar guvernatorët britanik. Asambleja e parë legjislative u krijua në koloninë e Virxhinias në vitin 1619.
Komunikimet e guvernatorëve me Britaninë, që ndodhej 3500 milje larg kolonive, që në
rrethanat kur nuk kishte filluar ende lundrimi i avulloreve, apo përdorimi i kabllos ndër-atlantike,
ishin mjaft të vështira.
Kolonialistët dëshironin të ushtronin lirinë e besimit. Prandaj, shumë prej tyre u larguan
nga Anglia për shkak të përndjekjeve që i’u bënë nga mbreti Stjuart, ngase ishin puritanë.
Kolonialistët ishin të nxitur edhe nga motivi i fitimit. Ata shpresonin që në tokat e reja të gjenin
me shumicë ar e argjend. Por, me kalimin e kohës ata nisën të vënin interesin e tyre më shumë tek
liria ekonomike, me të cilën nënkuptonin veprimtarinë e sipërmarrjes së lirë e të çliruar nga
merkantilizimi që zbatohej në Evropë. Në koloni erdhën edhe aventurierë e gangsterë të vërtetë
për të bërë pasuri nëpërmjet dhunës. Gjithashtu në koloni u sollën me dhunë e detyrim edhe zezakë
nga Afrika. Ata u bënë skllevër në plantacionet në shtetet e Jugut. Secili shtet kërkonte të kishte
sa më shumë zezakë, për arsye se vetëm ata mund të punonin dhe përballonin punën fizike edhe
në kushte shumë të vështira klimatike. Në vitin 1765 numëroheshin diku rreth 400.000 zezakë të
shpërndarë nga gjiri i Masaçuestsit e deri në Xhorxhia. Rreth gjysma

e tyre punonin në
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plantacionet e duhanit në Virxhinia dhe Merilend. Ndërsa në shtetet e Veriut numëroheshin vetëm
40.000 zezakë që punonin. (Vile, 2007)
2.3.1 Acarimi i marrëdhënieve në mes Anglisë dhe kolonive të saj
Në përgjithësi, marrëdhëniet e kolonive me Britaninë ishin me përfitime të ndërsjella,
sidomos ndërmjet eksportit dhe importit. Madje midis viteve 1700-1800, tregtia e kolonive me
Britaninë e Madhe u rrit mbi 5 herë.
Shikuar në përgjithësi, dy momente ishin vendimtare për rebelimin e kolonive dhe
mëvetësimin e tyre: imponimi i respektimit të vendimeve të parlamentit britanik dhe pagesa e
taksave të ndryshme shtetit amë. Kulmi i acarimit të marrëdhënieve në këtë aspekt u arrit pas luftës
shtatëvjeçare (1756-1763) në mes Britanisë dhe Francës, të ndihmuar nga fise indiane për
kontrollin e territoreve në Amerikën Veriore. Edhe pse lufta përfundoi në favor të Britanisë, ishin
të shumta shpenzimet e luftës të cilat duhej mbuluar.
Me Traktatin e Paqes së Parisit, Franca i dorëzon Britanisë së Madhe gjithë territorin që
shtrihej nëpërmjet Misisipit dhe vargmaleve Apalashe si dhe tokat ku jetonin 200.000 indianë. Pas
mbarimit të luftës, qeveritarët britanikë morën një sërë vendimesh sa u përket territoreve të reja.
Ndër masat që i ndërmori Britania kundër kolonive të veta në kontinentin amerikan, duhet
veçuar ligjin mbi aktet e lundrimit detar që lejonte vetëm lundrimin e anijeve britanike në brigjet
detare të kolonive. Ligji i sheqerit (1764) përmes të cilit parlamenti britanik vendosi taksa për
sheqerin, kafen, verën dhe disa artikuj tjerë që transportoheshin te kolonitë. Ligji mbi vulat ( 1765)
që nënkuptonte vulosjen me vulë të posaçme të të gjitha dokumenteve, vendimeve shtetërore,
përfshirë këtu edhe gazetat dhe magazinat e ndryshme që lexoheshin në kolonitë britanike. Ligji i
strehimit që parashihte sigurimin e dhomave të strehimit për ushtarët britanikë në shtëpitë e
kolonëve. E gjithë kjo provokoi reagime të shumta e të ashpra në kolonitë britanike dhe
ndërmarrjen e aktiviteteve që çonin drejt një pavarësie të plotë.
Masave të Kurorës kolonitë u kundërpërgjigjën përmes vendimeve të Kongresit të Parë
Kontinental të mbajtur në Filadelfia, në vjeshtë të vitit 1774. Në këtë kongres, ku morën pjesë
përfaqësues të të gjitha kolonive, me përjashtim të Xhorxhias, kolonitë veç tjerash vendosën t’i
bojkotojnë produktet britanike. Në vitin 1769, vlera e eksporteve britanike në koloni u ul 40%.
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Gjendja u ashpërsua edhe më shumë kur në Boston zbarkuan dy regjimente të trupave ushtarake.
Ndërhyrja e tyre dhe vrasja e pesë kolonistëve u quajt ‘Masakra e Bostonit’.
E ngushtuar nga situata e krijuar, në vitin 1783, Britania e Madhe me marrëveshjen e
Versajit e pranoi Sovranitetin e Trembëdhjetë të Kolonive të veta në kontinentin e Amerikës.
Deklarata e Pavarësisë
Veprimet e britanikëve bënë që përfaqësuesit e 12 kolonive (me përjashtim të Xhorxhias),
të mblidhen së bashku e të vendosin për qëndrimin e kolonive në marrëdhëniet me Britaninë.
Takimi u organizua me 5 shtator të vitit 1774 në Filadelfia. Në të morën pjesë 56 përfaqësues të
12 kolonive. Takimi i tyre u quajt Kongresi i Parë Kontinental.
Thirrja e Kongresit përbënte një pikë kthese në historinë politike të amerikanëve. Kongresi
hodhi bazat e sistemit politik amerikan. Deri në këtë kohë amerikanët nuk kishin as qeveri, as
buxhet, as ushtri të përbashkët të 13 kolonive. Kongresi vendosi që të formohen Shoqatat e Mosimportimit (Non Importation Association) dhe të ndalohet e gjithë tregtia në Britaninë e Madhe.
Poashtu, u miratua Deklarata e të Drejtave në të cilën theksohej se “kolonistët mund të ngarkohen
me taksa vetëm nga asambletë e tyre”.
Në maj të vitit 1755 u mblodh Kongresi i Dytë Kontinental. Ky kongres vendosi për
organizimin e qëndresës së armatosur dhe krijimin e ushtrisë. Xhorxh Uashingtoni (1732-1799) u
zgjodh komandant i përgjithshëm. Ai ishte planvator, por qe shquar gjatë luftës kundër francezëve.
Kongresi u shpreh se “dëshira e amerikanëve ishte të jetonin në paqe dhe në harmoni me britanikët,
prandaj edhe i kërkoi Xhorxhit III që të ndalonte përpjekjet e parlamentit për të skllavëruar
amerikanët. Mbreti i’u pergjigj duke mobilizuar 50.000 ushtarë të rregullt britanikë dhe rreth
30.000 ushtarë mercenarë, kryesisht gjermanë. Në rrethanat e ashpërsimit të mosmarrëveshjeve,
Kongresi Kontinental që u mblodh përsëri më 4 korrik 1776, miratoi një rezolutë të re. Në të thuhej:
“ Kolonitë e Bashkuara (United Colons), janë dhe kanë të drejtë të jenë të lira dhe shtete të pavarura
dhe se do të ndërpriten të gjitha lidhjet politike me Britaninë”. Kongresi vendosi për monedhën e
re dhe krijimin e arkës shtetërore.
Komisioni që do të hartonte Deklaratën e Pavarësisë u caktua tri javë përpara se të mblidhej
Kongresi Kontinental për miratimin e rezolutës. Në të merrnin pjesë figura të shquara të kombit
amerikan, si Benjamin Franklin, Xhon Edams, Roger Sherman, Robert Livingston. Por deklarata
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u shkrua nga Thomas Xheferson (1743-1826) nga Virgjinia, i cili ishte më i riu në moshë, 33 vjeç.
Xhefersoni u përpoq që ta bënte deklaratën sa më të qartë në përmbajtjen e saj dhe që ajo t’i shpallte
sa më mirë idealet dhe bindjet e palëkundura të amerikanëve për liritë dhe të drejtat që duhet të
gëzojnë të gjithë njerëzit. Deklarata qe shkruar në një mënyrë të tillë që britanikët të mos e
kundërshtonin atë. Prandaj, në hyrje të deklaratës, Xhefersoni i vë në dukje se çfarë kishin realizuar
anglezët me Revolucionin e Lavdishëm të tyre, prandaj ata nuk mund të mohonin pohimin e bërë
në deklaratë se “qeverisja e ushtron pushtetin e saj nëpërmjet pëlqimit të të qeverisurve”.
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2.3.2 Pjesë nga Deklarata e Pavarësisë

“ Kur zhvillimi i ngjarjeve e detyron një popull tjetër të shkëpusë lidhjet politike që e
bashkojnë atë me një popull tjetër dhe të zërë një pozitë të pavarur krahas me shtetet tjera...
atëherë ai duhet të shpjegojë shkaqet (arsyet) që e shtyjnë për një veprim të tillë.
Ne konsiderojmë kuptimplotë të vërtetat e mëposhtme, të gjithë njerëzit janë krijuar të jenë
të barabartë dhe kanë, nga krijuesi i tyre (ZOTI), disa të drejta të patjetërsueshme, në radhën e të
cilave hyn ‘jeta’, ‘liria’ dhe ‘dëshira’ për pronë.
Për garantimin e këtyre të drejtave është krijuar qeveria, qëllimi i drejtë i pushtetit të së
cilës është marrëveshja (kontrata) mes shtetasit. Nëse forma e dhënë e qeverisjes bëhet vdekjeprurëse për këto qëllime, atëherë populli ka të drejtë ta ndryshojë ose ta përmbysë atë dhe të krijojë
një qeveri të re, të bazuar në parime të tilla dhe me një organizëm të tillë të pushtetit, që sipas
mendimit të popullit, mund t’i garantojë e t’i sigurojë atij jetën dhe lumturinë. “
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2.3.3 Formimi i konfederatës
Pas luftës u hap rruga për formimin e Konfederatës. Gur-themeli i saj ishte Kongresi
Kontinental i cili ushtronte pushtet qeverisje me pëlqimin e përbashkët të 13 shteteve.
Më 15 nëntor të vitit 1777, pas një diskutimi të gjatë, u miratuan “Artikujt e Konfederatës dhe të
Bashkimit të Përjetshëm”. Ato filluan të zbatohen në mars të vitit 1781, pasi u ratifikuan të gjitha
shtetet.
Konfederata ishte bashkimi i të gjitha shteteve të pavarura me një ndarje të qartë të
pushteteve të Kongresit të Konfederatës dhe pushtetit të qeverisë të shteteve të veçanta.
Sipas neneve të konfederatës, pushteti ligjvënës ndodhej në duart e Kongresit një-dhomësh,
i cili kishte autoritetin të sjellë ligje, të përkujdeset për implementimin e tyre dhe të komandojë
forcat e armatosura. Sipas neneve të konfederatës, secili shtet në kongres përfaqësohej me nga një
delegacion të përbërë prej dy deri shtatë delegatësh. Sa i përket vendimmarrjes, numri i
përfaqësuesve nuk ishte veçanërisht i rëndësishëm. Në fakt, nuk votonin përfaqësuesit e shteteve
në mënyrë individuale por votonin delegacionet e veçanta, në ç’rast çdo delegacion kishte vetëm
një votë.
Konfederata nuk kishte degë ekzekutive që të zbatonte ligjet dhe as sistemin gjyqësor që
t’i interpretonte ato. Presidenti i Kongresit zgjedhej çdo vit. Pushtetin real e ushtronin organet
qeverisëse të shteteve të veçanta. Ato vendosnin për të ardhurat dhe shpenzimet, për marrëdhëniet
tregtare ndërmjet tyre dhe me vendet e tjera, të kishin monedhë dhe forca ushtarake të vetat. Secili
shtet synonte të përfitonte sa më shumë shtrirje territoriale drejt perëndimit.
Konfederata nga ana e saj paraqitej shumë e dobët në marrëdhëniet mes shteteve evropiane.
Ajo nuk ishte në gjendje që të ruante bashkimin e shteteve të veçanta. Situata që dita-ditës po bëhej
më e rëndë për funksionimin e konfederatës, kishte vetëm një zgjidhje, ndryshimin e neneve të
konfederatës.

16

2.4 SISTEMI PRESIDENCIAL I SHBA-ve
Shtetet e Bashkuara janë krijuesi dhe shembulli kryesor i sistemit presidencial, një model
që ndiqet vetëm në disa demokraci të tjera, si Argjentina, Brazili, Meksika dhe Filipinet.
Sistemi presidencial, ndryshe nga forma parlamentare e demokracisë, ka një shef ekzekutiv
të fortë dhe të pavarur me kompetenca të gjera që lidhen me çështjet e brendshme dhe politikën e
jashtme. Pavarësia e presidentit nga legjislatura bazohet në zgjedhjen nga njerëzit, të cilëve ai ose
ajo i përgjigjet drejtpërdrejt dhe jo legjislaturës, si në sistemin parlamentar. Për më tepër,
kushtetuta i jep fuqi të forta shefit ekzekutiv në një sistem presidencial.
Në sistemin presidencial të SH.B.A.-së, presidenti është edhe shefi ekzekutiv i qeverisë
dhe kreu i shtetit. Presidenti mbikëqyr degën ekzekutive të qeverisë, e cila përfshin kabinetin
qeveritar, ose drejtues të departamenteve të ndryshme ekzekutive dhe zyrave të ndryshme
administrative dhe agjencive. Shefi ekzekutiv dhe zyrtarët vartës ekzekutiv kanë fuqinë dhe
detyrën për të zbatuar ligje dhe për të administruar biznesin e përditshëm të qeverisë. Në veçanti,
presidenti komandon forcat e armatosura dhe është përgjegjës për mbrojtjen e vendit kundër
çrregullimeve të brendshme dhe sulmeve të huaja.
Degët e veçanta dhe të pavarura legjislative dhe gjyqësore të qeverisë, të cilat ndajnë
pushtetin me ekzekutivin, parandalojnë që autoriteti i fortë ekzekutiv i sistemit presidencial të
demokracisë të bëhet i tepërt ose abuziv. Kongresi dypalësh, i përbërë nga Dhoma e Përfaqësuesve
dhe Senati, është dega legjislative ose ligjvënëse e qeverisë në Shtetet e Bashkuara. Dega
gjyqësore, e cila interpreton dhe zbaton ligjin në raste specifike, përfshin Gjykatën Supreme,
gjykatat e apelit të ndërmjetëm dhe gjykatat e rrethit në nivelin e hyrjes së juridiksionit.
Ekzistojnë kontrolle dhe ekuilibra midis tre degëve të veçanta të qeverisë, të cilat nuk
lejojnë që ndonjë degë të sundojë vazhdimisht qeverinë, siç bën legjislatura në sistemin
parlamentar të demokracisë. Në kontrast me një demokraci parlamentare, e cila lejon zgjedhjet sa
herë që qeveria humbet mbështetjen e shumicës në parlament, zyrtarët e zgjedhur në një sistem
presidencial i shërbejnë kushteve të përcaktuara rreptësishtë të detyrës. Në Shtetet e Bashkuara,
për shembull, presidenti shërben për katër vjet, anëtarët e Senatit për gjashtë, dhe anëtarët e
Dhomës së Përfaqësuesve për dy. Anëtarët e gjyqësorit federal të Shteteve të Bashkuara shërbejnë
emërime gjatë gjithë jetës, përveç nëse vendosin të tërhiqen nga detyra.
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Në Shtetet e Bashkuara, presidenti, zyrtarët e tjerë ekzekutiv dhe anëtarët e gjyqësorit mund
të pushohen nga puna përmes një procesi të caktuar me kushtetutë të fajësimit dhe dënimit, por kjo
ka ndodhur rrallë. Anëtarët e Kongresit mund të detyrojnë bashkëmoshatarët e tyre nga detyra për
sjellje jo etike ose kriminale. Kjo gjithashtu, ka ndodhur rrallë. Zakonisht, qytetarët nuk kanë asnjë
mënyrë për të detyruar një President jopopullor të dalë nga pushteti ose të ndryshojë anëtarësimin
e Kongresit përpara zgjedhjeve të planifikuara rregullisht. Kështu që, zyrtarët kryesorë legjislativë
dhe ekzekutivë në një sistem presidencial të demokracisë janë më pak të përgjegjshëm para
njerëzve sesa ata të një sistemi parlamentar.
Avokatët e sistemit presidencial të demokracisë pretendojnë se është më i qëndrueshëm
sesa alternativa parlamentare. Ata gjithashtu thonë se mekanizmat e tij të ndërlikuar të pushteteve
të ndara dhe të përbashkëta, kontrollet dhe ekuilibrat, kërkojnë shumë më tepër diskutime dhe
kompromise të interesave të ndryshme në bërjen e ligjeve sesa ndodh në sistemin parlamentar,
duke përmirësuar kështu cilësinë e legjislacionit. Më në fund, mbështetësit e formës presidenciale
të demokracisë argumentojnë se përmes ndarjes së pushteteve me kontrolle dhe ekuilibrave midis
degëve të koordinatave, sistemi presidencial është mënyra më e mirë për të arritur qeveri të
kufizuar dhe mbrojtje të të drejtave individuale, veçanërisht të drejtat e pakicave. (Patrick, 2019)
2.4.1 Kushtetuta e ShBA-ve
Shkruar në 1787, ratifikuar në 1788 dhe në funksion që nga viti 1789, Kushtetuta e Shteteve
të Bashkuara është statuti më i gjatë i mbijetuar i botës. Tri fjalët e para - "We The People" (“Ne
Populli”)– pohojnë se qeveria e Shteteve të Bashkuara ekziston për t'i shërbyer qytetarëve të saj.
Epërsia e njerëzve përmes përfaqësuesve të tyre të zgjedhur njihet në nenin I, i cili krijon një
Kongres të përbërë nga një Senat dhe Dhoma e Përfaqësuesve. Pozicionimi i Kongresit në fillim
të Kushtetutës pohon statusin e tij si "Dega e parë" e qeverisë federale.
Kushtetuta i caktoi Kongresit përgjegjësinë për organizimin e degëve ekzekutive dhe
gjyqësore, mbledhjen e të ardhurave, shpalljen e luftës dhe bërjen e të gjitha ligjeve të nevojshme
për ekzekutimin e këtyre kompetencave. Presidenti lejohet të bëjë veto ndaj akteve specifike
legjislative, por Kongresi ka autorizimin të mposhtë veton presidenciale nga dy të tretat e shumicës
së të dy dhomave. Kushtetuta gjithashtu parashikon që Senati të këshillojë dhe miratojë emërimet
kryesore ekzekutive dhe gjyqësore dhe miratimin për ratifikimin e traktateve.
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Për më shumë se dy shekuj Kushtetuta ka mbetur në fuqi sepse kornizat e saj i ndanë me
sukses dhe i ekuilibruan fuqitë qeveritare për të mbrojtur interesat e sundimit të shumicës dhe të
drejtat e pakicave, lirisë dhe barazisë, dhe qeverive federale dhe shtetërore. Më shumë një deklaratë
përmbledhëse e parimeve kombëtare sesa një plan i detajuar i funksionimit qeveritar, Kushtetuta
ka evoluar për të përmbushur nevojat në ndryshim të një shoqërie moderne thellësisht të ndryshme
nga bota e shekullit të tetëmbëdhjetë në të cilën jetuan krijuesit e saj. Deri më tani, Kushtetuta
është ndryshuar 27 herë, së fundmi në 1992. Dhjetë ndryshimet e para përbëjnë projektligjin e të
drejtave.
2.4.2 Kompetencat e Presidentit
Presidenti është kreu i degës ekzekutive të qeverisë federale të Shteteve të Bashkuara. Ai deri më tani, pozicionin e ka mbajtur gjithnjë një njeri - është edhe kryetari i shtetit, edhe kreu i
qeverisë, si dhe komandanti i përgjithshëm ushtarak dhe kryediplomati. Presidenti kryeson degën
ekzekutive të qeverisë, një organizatë e gjerë që numëron rreth katër milion njerëz, duke përfshirë
një milion personel ushtarak me detyrë aktive. Akti i ashtuquajtur Hatch i vitit 1939 ndalon
çdokënd në degën ekzekutive - përveç Presidentit ose Zëvendës-Presidentit - të përdorë pozicionin
e tij ose të saj zyrtar për t'u përfshirë në veprimtari politike.
Për të qenë një president, duhet të:
•

të jetë një qytetar me lindje natyrore të Shteteve të Bashkuara;

•

të jetë së paku 35 vjeç;

•

kanë jetuar në SH.B.A për të paktën 14 vjet;

Kompetencat e presidentit janë:
•

Brenda degës ekzekutive, presidenti ka kompetenca të gjera kushtetuese për të menaxhuar
çështjet kombëtare dhe punën e qeverisë federale.

•

Presidenti mund të nxjerrë urdhëra ekzekutiv për të ndikuar në politikat e brendshme.
Përdorimi i urdhërave ekzekutiv ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë midis presidentëve
dhe shpesh është një çështje e diskutueshme pasi që, në të vërtetë, është duke e anashkaluar
Kongresin për të arritur atë që do të kërkonte përtej legjislacionit. Shumë pak urdhëra të
tilla u lëshuan deri në kohën e Abraham Lincoln (Deklarata Emanicpation ishte një urdhër
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i tillë); përdorimi i urdhërave ekzekutiv ishte i konsiderueshëm dhe arriti kulmin gjatë
kushteve të shtatë presidentëve nga Theodore Roosevelt deri te Franklin D Roosevelt
(1901-1945); por, që nga Lufta e Dytë Botërore, përdorimi ka qenë më modest me
demokratët që priren t'i lëshojnë ato pak më shumë se republikanët. Barack Obama ka
përdorur shumë pak kursimin e kësaj fuqie, veçanërisht për të reformuar ligjin e
imigracionit dhe për të forcuar kontrollet e armëve. Urdhërat ekzekutiv mund të rrëzohen
nga një president i ardhshëm.
•

Presidenti ka fuqinë të rekomandojë masa për Kongresin dhe mund të nënshkruajë ose
legjislacionin e vetos të miratuar nga Kongresi. Kongresi mund të rrëzojë një veto
presidenciale, por vetëm nga një shumicë prej dy të tretave në secilën shtëpi.

•

Presidenti ka autorizimin të emërojë anëtarët e kabinetit, gjyqtarët e Gjykatës Supreme,
gjyqtarët federalë dhe ambasadorët por vetëm me 'këshillën dhe pëlqimin' e Senatit i cili
mund të jetë problematik sidomos kur Senati kontrollohet nga një parti tjetër politike me
atë të Presidentit.

•

Presidenti ka fuqinë të falë kriminelët e dënuar për vepra kundër qeverisë federale dhe më
i diskutueshëm Presidenti Gerald Ford e përdori këtë fuqi për të falur paraardhësin e tij
Richard Nixon.

•

Presidenti ka fuqinë për të bërë traktate me 'këshillën dhe pëlqimin' e Senatit.

•

Presidenti mund të deklarojë luftë për 60 ditë, por më pas duhet të ketë miratimin e
Kongresit (megjithëse është e vështirë të tërheqësh trupat pasi të jenë kryer).
Përveç kompetencave zyrtare të Presidentit, ekzistojnë mënyra joformale për të ushtruar

ndikim, aftësia e presidentit për të përdorur qëndrimin e tij për të ndikuar në opinionin publik. Me
kalimin e kohës, natyra në ndryshimin e mediave - gazetat, radio, televizioni, interneti, media
sociale - ka paraqitur një larmi instrumentesh që Shtëpia e Bardhë të përdorë për të "shtyrë"
Kongresin ose lojtarët e tjerë politikë ose në të vërtetë të komunikojë direkt me elektoratin.
Aktualisht Donald Trump përdor llogarinë e tij personale në Twitter për të nxjerrë disa mesazhe
në ditë për (si në verën 2017) rreth 32.4 milion ndjekës. Shtojmë në atë llogari të tij plus Twitter
(18.8 milion ndjekës), faqet në Facebook (22.4 milion pëlqime dhe 1.7 milion ndjekës), pajtimtarët
në YouTube (103,000 dhe 4.3 milion), dhe Instagram (7 milion ndjekës). Kjo konsiderohet si
‘bullying’ që do të thotë ‘ngacmim’
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2.4.3 Kompetencat e Kongresit
Kongresi është dega legjislative e qeverisë federale që përfaqëson popullin amerikan dhe
bën ligjet e kombit. Ai e ndan pushtetin me degën ekzekutive, të udhëhequr nga presidenti dhe
dega gjyqësore, organi më i lartë i të cilit është Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara. Nga tre
degët e qeverisë, Kongresi është i vetmi që zgjedhet drejtpërdrejt nga njerëzit. Përmes debatit
legjislativ dhe kompromisit, Kongresi i SHBA-ve bën ligje që ndikojnë në jetën e përditshme.
Mban seanca dëgjimi për të informuar procesin legjislativ, për të kryer hetime, për të mbikëqyrur
degën ekzekutive dhe shërben si zëri i popullit dhe shteteve në qeverinë federale.
Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rrënjët i ka në Kongresin Kontinental të
konstituuar për herë të parë më 5 shtator të vitit 1774. Edhe pse ky organ dallonte shumë nga
Kongresi i sotëm i SHBA-ve, përsëri nuk mund të mohohet roli i tij në krijimin e sistemit politik
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Madje lirisht mund të thuhet që Konresi Kontinental
fillimisht nuk luante asnjë rol të veçantë në qeverisjen me kolonitë. Kongresi kishte të drejtë t’u
jepte rekomandime kolonive individuale, por nuk kishte mekanizma që t’i obligojë kolonitë t’u
përmbahen të njëjtave. Situata u ndryshua në vitin 1777, me sjelljen e Neneve të Konfederatës. Me
këto nene për herë të parë u përcaktuan autorizimet e veçanta të Kongresit.
Në nenin VI të Konfederatës theksohet qartë se pa lejen e Kongresit, asnjëri nga shtetet
individuale nuk mund të vendosë ambasada, as të lidhë ndonjë aleancë apo marrëveshje me ndonjë
mbret, princ apo shtet. Pos kësaj, potencohet se asnjë zyrtar i SHBA-ve nuk mundet të pranojë as
dhuratë e as titull nga asnjë mbret, princ apo shtet i huaj. Kjo pjesë e nenit VI është shumë e
rëndësishme pasiqë nëpërmjet saj për herë të parë Kongresit i lejohet të ketë ndikim të fuqishëm
mbi politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë nen vërehen gjithashtu edhe
hapat e parë të kontrollit të zmadhuar të Kongresit mbi forcat e armatosura të vendit. Gjithashtu
theksohet se në kohë paqe, Kongresi determinon se çfarë mjetesh luftarake mund të mbajnë shtetet
individuale nën kontrollin e tyre. (Aziri, 2012).
Kur bëhet fjalë për nenet e Konfederatës, rëndësi të veçantë duhet t’i kushtohet edhe nenit
IX. Në këtë nen theksohet qartë se Kongresi është i vetmi organ në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
i cili ka të drejtë të vendosë për çështje të luftës dhe paqes, pra, është i vetmi organ që ka të drejtë
të shpallë luftë. Së dyti, me këtë nen bëhen orvatjet e para për t’i dhënë Kongresit një kontroll më
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të madh mbi politikën monetare dhe tregtinë e vendit, por me kusht që vendimet e Kongresit të
mos bien ndesh me interesat e shteteve individuale.
Sistemin politik të SHBA-ve e karakterizon një ndarje shumë më parimore e degëve të
pushtetit krahasuar me sistemet tjera politike. Kongresi si organ ligjvënës ushtron një gamë të gjerë
të kompetencave të cilat mund të klasifikohen si kompetenca parësore dhe thënë kushtimisht,
kompetenca më të gjera, një pjesë e të cilave tanimë janë të vjetërsuara, por gjithsesi janë ende në
fuqi.
Funksioni bazë i Kongresit është funksioni ligjvënës, funksion që është i përcaktuar me
kushtetutë. Funksioni i dytë bazik i Kongresit ka të bëj me rolin e tij kontrollues dhe
kontrabalancues ndaj pushtetit ekzekutiv. Këtë kompetencë Kongresi e ushtron përmes aprovimit
të mjeteve financiare, respektivisht nëpërmes miratimit të buxhetit të federatës që paraqet një
mundësi të mirë për kontrollin e pushtetit ekzekutiv. Si funksion i tretë i Kongresit është nxitja dhe
sjellja e vendimit për përgjegjësitë eventuale të funksionarëve të lartë shtetëror e njohur si
impiçment.
Kompetencat e gjëra të Kongresit si një i tërë janë:
•

Të caktojë dhe të mbledhë taksa;

•

Të marrë para hua për thesarin publik;

•

Të hartojë rregulla e rregullore për qeverisjen e tregtisë midis shteteve dhe me
vendet tjera;

•

Të hartojë rregulla unike për natyralizimin e shtetasve të huaj;

•

Të emetojë para, të caktojë vlerën e tyre dhe të marrë masa për ndëshkimin e
falsifikatorëve;

•

Të caktojë standardet e peshave dhe masave;

•

Të caktojë zyrat postare dhe rrugët postare;

•

Të nxisë përparimin e shkencës dhe të artizanatit, duke u siguruar autorëve dhe
shpikësve për një kohë të kufizuar të drejtën e veçantë për botimet dhe shpikjet e
tyre përkatëse;

•

Të ngrejë gjykata më të ulëta se Gjykata e Lartë;
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•

Të përcaktojë dhe të dënojë piratëritë dhe kundërvajtjet në ujërat ndërkombëtare
dhe shkeljen e ligjeve të vendeve tjera;

•

Të shpallë luftë, të lëshojë Letrat e kundërsulmit dhe të nxjerrë urdhëresa për
trajtimin e rasteve të zënies së kundërshtarëve në tokë apo në det;

•

Të ngrejë dhe të mbajë ushtri;

•

Të ngrejë dhe të mbajë Flotë Ushtarake Detare;

•

Të nxjerrë ligje për drejtimin dhe kontrollin e Forcave Ushtarake Detare e
Tokësore;

•

Të marrë masa për thirrjen e Forcave të Mbrojtjes Territoriale për të zbatuar ligjet
e Unionit, për të shtypur kryengritjet dhe zmbrapsur pushtuesit;

•

Të marrë masa për organizimin, armatosjen dhe stërvitjen e Forcave të Mbrojtjes
Territoriale dhe për drejtimin e një pjese të tyre, që mund të përdoret në shërbim të
Shteteve të Bashkuara, duke u njohur shteteve të drejtën për të emëruar oficerët dhe
për të stërvitur Forcat Mbrojtëse Territoriale sipas rregullave të përcaktuara nga
Kongresi;

•

Të zbatojë ekskluzivisht legjislacionin për distriktin (që nuk ka sipërfaqe më të
madhe se 10 milje katrorë), që me lejen e shteteve të veçanta dhe me pranimin e
Kongresit bëhet selia e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe të ushtrojë të njëjtat
kompetenca për të gjitha territoret e blera me pëlqimin e legjislacionit të shtetit
përkatës, ku do të ngrihen fortifikimet, depotë, arsenalet, kantieret detare dhe
ndërtesa tjera të nevojshme;

•

Të nxjerrë të gjitha ligjet e domosdoshme dhe të duhura për zbatimin e
kompetencave të mësipërme dhe të të gjitha kompetencave tjera që i janë dhënë
qeverisë së Shteteve të Bashkuara, apo departamenteve ose zyrtarëve të veçantë të
saj nëpërmjet Kushtetutës. (Aziri, 2012), (Edward Pessen, John Naisbitt, Willard
M. Wallace, Thea K. Flaum, James T. Harris, Bernard A. Weisberger, 2019).

Megjithatë, Kushtetuta i ndalon Kongresit disa akte të specifikuara. Kongresi nuk mund të
pezullojë urdhrin e shkruar ‘habeas corpus’- një kërkesë sipas të cilës të akuzuarit për krime të
nxirren përpara një gjykate, para se të futen në burg, veç kur është e nevojshme në kohë rebelimi
apo invazioni. Kongresi nuk mund të miratojë ligje që dënojnë pa gjyq persona për krime apo akte
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të paligjshme. Nuk mund të vendos taksa të drejtpërdrejta mbi shtetasit, nuk mund të taksojë
eksportet e ndonjërit prej shteteve, nuk mund të bëjë favorizime të veçanta në tregti ose tatime
porteve detare të ndonjë shteti, nuk mund të autorizojë dhënien e titujve të fisnikërisë. Përpos kësaj,
autorizimet e Kongresit janë të kufizuara edhe me Kartën e të Drejtave, sipas së cilës Kongresi në
asnjë mënyrë nuk mund të sjellë ligje me të cilat cenohen të drejtat dhe liritë elementare të njeriut
dhe qytetarit. (Halili, 2006).
Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është i përbërë nga dy dhoma: Dhoma e
Përfaqësuesve dhe Senati. Dhomat e Kongresit janë paraparë të kenë kompetenca të ndara dhe të
barabarta. Në kushtetutë thuhet se të gjitha projektligjet për vënien e taksave nxirren nga Dhoma
e Përfaqësuesve. Senati e gëzon të drejtën të propozojë apo të bashkëpunojë për amandamentet e
këtyre projektligjeve si dhe të projektligjeve të tjera. Në bazë të kësaj jepet përshtypja se në një
mënyrë, Dhoma e Përfaqësuesve është pak më e privilegjuar.
Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati në tërësi kanë përgjegjësi ta determinojnë numrin e
komiteteve të tyre si dhe madhësinë e tyre. Lidershipet e të dy partive duke mbajtur llogari për
ruajtjen e baraspeshës së përgjithshme në dhomën përkatëse, caktojnë se sa republikanë dhe sa
demokratë do të jenë pjesë përbërëse të komiteteve përkatëse.

Sipas funksionimit të tyre, komitetet e Kongresit klasifikohen në katër grupe:
•

Komitetet e përhershme, të cilët vazhdojnë veprimtarinë nga një kongres në tjetrin,
janë vendi ku së pari merren në shqyrtim ligjet e propozuara;

•

Komitetet e përbashkëta, si komitete në punën e të cilëve marrin pjesë anëtarët e të
dy partive të Kongresit;

•

Komitetet e zgjeruara, në të cilat marrin pjesë anëtarët nga të dy Dhomat e
Kongresit, janë komitete në të cilat debatohet për qëndrimet e ndryshme rreth
projektligjeve të propozuara;

•

Komitetet speciale, të cilët formohen për hulumtimin e rasteve të caktuara.
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Anëtarët e komiteteve luajnë një rol shumë të rëndësishëm në procesin legjislativ. Ata
mund të propozojnë, të debatojnë dhe të rekomandojnë variante të ndryshme për projektligjet e
propozuara.
Komitetet e përhershme të Dhomës së Përfaqësuesve janë:
•

Komiteti i bujqësisë;

•

Komiteti i caktimit të fondeve;

•

Komiteti i shërbimeve të armatosura;

•

Komiteti i bankave dhe shërbimeve financiare;

•

Komiteti për buxhetin;

•

Komiteti i tregtisë;

•

Komiteti i arsimit dhe fuqisë punëtore;

•

Komiteti i Reformës dhe mbikqyrjes së qeverisjes;

•

Komiteti i administratës së Dhomës;

•

Komiteti i marrëdhënieve ndërkombëtare;

•

Komiteti i gjyqësorit;

•

Komiteti i resurseve;

•

Komiteti i rregullave;

•

Komiteti i shkencës;

•

Komiteti i biznesit të vogël;

•

Komiteti i standardeve të sjelljeve zyrtare

•

Komiteti i transportit dhe infrastrukturës;

•

Komiteti i çëdhtjeve të veteranëve;

•

Komiteti i sigurimit të mjeteve financiare.

Në suaza të Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës funksionojnë këto komitete:
•

Komiteti i bujqësisë, ushqimit dhe pylltarisë;

•

Komiteti i caktimit të fondeve;

•

Komiteti i shërbimeve të armatosura;

•

Komiteti i bankave;

•

Komiteti për buxhet;
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•

Komiteti i tregtisë, shkencës dhe transportit;

•

Komiteti i energjisë dhe i burimeve natyrore;

•

Komiteti i mjedisit dhe i objekteve publike;

•

Komiteti për financa;

•

Komiteti i marrëdhënieve me jashtë;

•

Komiteti i çështjeve qeveritare;

•

Komiteti i arsimit, shëndetit, punës dhe pensioneve;

•

Komiteti për çështje të indianëve;

•

Komiteti i gjyqësorit;

•

Komiteti i rregullave dhe administratës;

•

Komiteti i biznesit të vogël;

•

Komiteti i çështjeve të veteranëve.

Projektligjet në Kongres mund t’i propozojë vetëm ndonjë Kongresmen. Kongresmeni
ndryshe quhet si sponzor i projektligjit përkatës. Megjithatë, në ShBA, vetëm një numër i vogël i
projektligjeve arrijnë të miratohen dhe të shëndrrohen në ligje. Për këtë arsye, sponzori zakonisht
insiston që të tërheq edhe kongresmen të tjerë si kosponzorë, që ta përkrahin projektligjin dhe të
lobojnë për miratimin e tij. Projektligji kalon për shqyrtim në Dhomën e Përfaqësuesve, ku para
se të debatohet duhen së paku tre javë t’u vihet në dispozicion përfaqësuesve të dhomës, me qëllim
që ata të njoftohen me përmbajtjen e tij dhe të krijojnë qëndrim personal rreth të njëjtit.
Nëse projektligji miratohet në Dhomën e Përfaqësuesve, atëherë pas miratimit projektligji
e merr statusin e aktit dhe si i tillë dorëzohet në Senat ku duhet të shqyrtohet edhe nga ana e Senatit.
Me rastin e shqyrtimit të aktit para Senatit drejtohen dy senatorë, njëri i Partisë Republikane dhe
tjetri i Partisë Demokratike. Secili nga ta i shpreh mendimet dhe qëndrimet rreth aktit përkatës.
Senati ka të drejtë të propozojë amandamente ndaj aktit, në këtë rast kur Senati propozon
amandamente, akti duhet të kthehet përsëri për shqyrtim në Dhomën e Përfaqësuesve. Në qoftëse
akti kthehet në Dhomën e Përfaqësueseve, atëherë janë dy opsione, i pari është që Dhoma t’i
pranojë amandamentet e Senatit, kurse opsioni i dytë është që Dhoma t’i shqyrtojë të gjitha
amandamentet njëri pas tjetrit dhe të marrë një vendim lidhur me to. Ka mundësi që Dhoma të mos
i pranojë amandamentet e Senatit, ose të konstatojë që ato amandamente janë të gabueshme. Në
këtë rast Dhoma ka të drejtë të kërkojë nga Senati krijimin e Komitetit të Konferencës. Ky komitet
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përbëhet nga përfaqësuses të dy palëve, nga pjesëtarë të Dhomës dhe pjesëtarë të Senatit. Këta të
fundit e kanë për detyrë ta rishqyrtojnë tërë çështjen me qëllim që të arrihet kompromis.
2.4.4 Kompetencat e Gjykatës Supreme
Gjykata Supreme është gjykata më e lartë në tokë. Fillimisht ajo kishte pesë anëtarë por
me kalimin e kohës ky numër është rritur. Që nga viti 1869, ajo ka qenë e përbërë nga nëntë
Gjyqtarë: Kryetari i Gjykatës së Shteteve të Bashkuara dhe tetë Gjykata të Asociuara. Ata kanë
peshë të barabartë kur votojnë për një çështje dhe Kryetari i Gjykatës nuk ka asnjë vendim votash
ose fuqi për të udhëzuar kolegët. Vendimet merren me shumicë të thjeshtë.
Poshtë Gjykatës Supreme, ekziston një sistem i Gjykatave të Apelit dhe poshtë këtyre
gjykatave, ekzistojnë Gjykatat e Qarkut. Së bashku, këto tre nivele të gjykatave përfaqësojnë
sistemin gjyqësor federal.
Të gjithë gjyqtarët e Gjykatës Supreme emërohen për gjithë jetën. Gjyqtarët emërohen nga
Presidenti dhe konfirmohen me 'këshillën dhe pëlqimin' e Senatit. Si gjyqtarë federalë, gjyqtarët
shërbejnë gjatë "sjelljes së mirë", domethënë në thelb që ato shërbejnë për jetë dhe mund të hiqen
vetëm me dorëheqje ose me fajësim dhe bindje pasuese. Meqenëse Gjykata Supreme merr kaq
shumë vendime 'politike' dhe anëtarët e saj emërohen aq rrallë, emërimi i gjyqtarëve nga Presidenti
është shpesh një çështje shumë e ngarkuar dhe e diskutueshme. Meqenëse gjyqtarët shërbejnë
përjetë dhe prandaj zakonisht përtej afatit të mandatit të Presidentit emërues, një emërim i tillë
shpesh vlerësohet si një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë së veçantë të Presidentit.
Kompetencat e Gjykatës Supreme janë:
•

Gjykata Supreme është gjykata më e lartë në Shtetet e Bashkuara. Gjykata merret me
çështje që i përkasin qeverisë federale, mosmarrëveshjet midis shteteve dhe interpretimin
e Kushtetutës.

•

Ajo mund të deklarojë legjislacionin ose veprimet ekzekutive të bëra në çdo nivel të
qeverisë si antikushtetuese, duke anuluar ligjin dhe duke krijuar precedent për ligjin dhe
vendimet e ardhshme.

•

Gjykata Supreme mund të vendosë vetëm për një vendim të gjykatës më të ulët, kështu që
nuk mund të marrë iniciativën për të shqyrtuar një çështje.
Ekzistojnë tri mënyra që një çështje mund të dalë në Gjykatën Supreme:
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1. Një autoritet federal merr një vendim që kundërshtohet si antikushtetues i cili shkon
drejtpërdrejt në Gjykatën Supreme e cila nuk është e detyruar ta marrë atë;
2. Një shtet merr një vendim për të cilin dikush beson se është antikushtetues, por çështja do
të duhej të ishte dëgjuar më parë nga një Gjykatë Federale e Apelit (ka 11 qarqe që
mbulojnë 50 shtetet);
3. Ekziston një konflikt midis shteteve që duhet të zgjidhen (nëse dy ose më shumë shtete
janë në të njëjtin qark, çështja së pari duhet të shkojë në Gjykatën Federale të Apelit të
duhur).

2.5 SISTEMI POLITIK DHE PARTIAK
Struktura e sistemit partiak amerikan pasqyron decentralizimin e autoritetit sipas
Kushtetutës dhe larminë seksionale të shoqërisë amerikane; ai pasqyron gjithashtu problemet e
organizimit politik në kombin më të vetëdijshëm për zgjedhjet në botë. Ka afërsisht një milion
zyra zgjedhore që duhet të plotësohen në Shtetet e Bashkuara dhe në çdo një vit mund të mbahen
120,000 ose 130,000 zgjedhje, shumica e tyre për bordet shkollore lokale. Në mënyrë të
pashmangshme, sistemi zgjedhor që rregullon plotësimin e këtyre zyrave është një nga strukturat
që pasqyrojnë me besnikëri faktorët gjeografikë në jetën politike amerikane, sepse zonat elektorale
bazohen në zonat gjeografike, por gjithashtu ka dimensione të tjera të rëndësishme.
Kompleksiteti i sistemit zgjedhor i takon në masë të madhe faktit që ligji zgjedhor, qoftë
ai në lidhje me zgjedhjet federale, shtetërore apo lokale, është pothuajse tërësisht çështje e ligjit të
shtetit, me ndryshime të gjera në praktikë midis pesëdhjetë shteteve. Fakti që zgjedhjet amerikane
zhvillohen në interval të caktuar, strukturon tërë programin e jetës politike. Datat e sakta të
zgjedhjeve të ardhshme janë të njohura, kështu që ka një proces të gjatë zgjedhjesh, duke u ngritur
për një periudhë dy-vjeçare në kulmin e fushatës presidenciale çdo katër vjet. Në të vërtetë, në një
farë kuptimi, hedhja në lojë për zgjedhjet e ardhshme presidenciale bëhet gati sa më shpejt që
mbyllen sondazhet. Fakti që zgjedhjet zhvillohen në ditën e caktuar, pavarësisht lëvizjes së
ngjarjeve botërore ose ndërlikimeve të çështjeve të brendshme, do të thotë që zgjedhjet
përcaktohen nga rrethanat e kohës, sesa si në një sistem parlamentar, ku ato bëjnë pjesë të
makinerive në dispozicion të qeverisë për t'u përpjekur të ndikojnë në rrjedhën e ngjarjeve.
(Wallenfeldt, 2019)
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Partitë politike kërkojnë të ndikojnë në politikën e qeverisë duke emëruar kandidatë të
zgjedhur për të mbajtur vendet në zyrat politike. Në mënyrë tipike, një parti politike është një
organizatë politike që kërkon të ndikojë në politikën e qeverisë duke emëruar kandidatët e saj të
zgjedhur për të mbajtur vendet në zyrën politike, përmes procesit të fushatës elektorale. Palët
shpesh mbështesin një ideologji ose vizion të shprehur, të mbështetur nga një platformë e shkruar
me synime specifike që formojnë një koalicion midis interesave të ndryshme.
Lloji i sistemit zgjedhor është një faktor kryesor në përcaktimin e llojit të sistemit politik
partiak. Në vendet me një sistem të thjeshtë votimi të shumësisë, mund të ketë sa më pak sa dy
parti të zgjedhura në çdo juridiksion të caktuar. Në vendet që kanë një sistem votimi përfaqësimi
proporcional, siç ekziston në të gjithë Evropën, ose një sistem votimi preferencial, siç është në
Australi ose Irlandë, tre ose më shumë parti shpesh zgjidhen në parlament në përmasa të
rëndësishme, duke lejuar më shumë qasje në zyrat publike. Në një sistem jopartizan, nuk ekzistojnë
parti politike zyrtare, ndonjëherë për shkak të kufizimeve ligjore për partitë politike. Në zgjedhjet
jopartiake, secili kandidat ka të drejtë të marrë detyra në meritat e veta. Në legjislaturat jopartizane,
asnjë rreshtim zyrtar i partive brenda legjislaturës nuk është i zakonshëm.
Në sistemet dypalëshe, si në Xhamajka dhe Gana, të dy partitë politike mbizotërojnë në atë
masë që suksesi elektoral nën flamurin e ndonjë partie tjetër është praktikisht i pamundur. Sistemet
shumëpartiake janë sisteme në të cilat më shumë se dy parti përfaqësohen dhe zgjidhen në zyrën
publike. Australia, Kanada, Pakistani, India, Irlanda, Mbretëria e Bashkuar dhe Norvegjia janë
shembuj të vendeve me dy parti kryesore të forta, së bashku me palë më të vogla ose "të treta" që
gjithashtu kanë marrë përfaqësim. Partitë më të vogla mund të jenë pjesë e një qeverie koalicioni
së bashku me njërën nga partitë më të mëdha, ose të veprojnë në mënyrë të pavarur.
Partitë politike, ende të quajtura fraksione nga disa, lobohen fuqimisht nga organizatat,
bizneset dhe grupet e interesit të veçantë si sindikatat. Paratë dhe dhuratat në natyrë për një parti,
ose anëtarët e saj kryesorë, mund të ofrohen si stimuj. Donacione të tilla janë burimi tradicional i
financimit për të gjitha partitë e kuadrit të djathtë të qendrës. Në fund të shekullit të XIX-të, këto
parti u përballën me kundërshtimin e partive të reja të themeluara të punëtorëve të majtë të qendrës,
të cilët formuan një lloj partie të re - partinë e anëtarësimit masiv - dhe një burim të ri të mbledhjes
së fondeve, detyrimet e anëtarësimit.
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Elementet ‘joformale’ të strukturës së partisë amerikane mund të jenë, në praktikë, më të
rëndësishmet, por ekziston një strukturë zyrtare e organizatave që ngrihen nga niveli lokal në atë
kombëtar. Kjo organizatë partiake formale përbëhet nga një piramidë e komiteteve që fillojnë në
bazë me komitetet e lagjeve, zonave të prefekturës, qytezave dhe qytezave, dhe përshkojnë
komitetet e qyteteve dhe qarqeve, deri në komitetet shtetërore, dhe më pas në Komitetin e Partisë
Kombëtare. Brenda secilit shtet ka një ndryshim të madh në mënyrën e formimit të këtyre
komisioneve. Në përgjithësi, praktika është që niveli më i ulët i komisioneve të zgjidhet nga
mbështetësit e partisë, dhe që nivelet më të larta të zgjidhen nga anëtarësia e këtyre niveleve të
ulëta, megjithëse direkte zgjedhjet mund të përdoren gjithashtu për përzgjedhjen e mëtejshme të
shkallës. Komiteti Kombëtar është përgjegjës për zhvillimin e fushatës zgjedhore presidenciale të
partisë dhe për organizimin e kongresit kombëtar të partisë, por ka edhe komitete të fushatave të
kongresit dhe senatorial, duke theksuar faktin se politika presidenciale dhe kongresi janë të
dallueshme.
Sistemi partiak, sistemi zgjedhor dhe kompleksi i grupeve të interesit - tre strukturat
themelore përmes të cilave qëndrimet e politikës1 u transmetohen institucioneve vendimmarrëse
të qeverisë - pasqyrojnë këto stile të ndryshme të mendimit dhe sjelljes politike. Kështu që sistemi
partiak është shprehës i karakteristikave seksionale, rajonale të politikës amerikane në një shkallë
shumë të lartë. Në të njëjtën kohë, palët mund të reflektojnë interesa klasore dhe pluraliste për
shkak të mënyrës në të cilën sistemi zgjedhor mundëson grupime rajonale të shënuara fuqishëm,
siç janë zonat urbane të Lindjes. Sistemi zgjedhor, përmes makinerive komplekse të zgjedhjeve
amerikane, lejon elementet individualiste në politikën amerikane të kenë shprehje të plotë,
veçanërisht përmes sistemit të zgjedhjeve parësore.
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2.5.1 Partitë politike
Një parti politike është një grup qytetarësh të cilët pajtohen për çështje madhore me të cilat
përballet kombi. Ky grup punon së bashku për të fituar zgjedhjet dhe krijon politika publike që
pasqyrojnë pikëpamjet e tyre për shoqërinë.
Federalistët dhe antifederalistët konsiderohen si parti më të vjetra politike amerikane, ata
në fakt paraqesin formën embrionale te organizmit partiak. Që të dy grupacionet politike u formuan
në vitin 1789 dhe me interesat e veçanta që i proklamonin, i vunë bazat e sistemit të ardhshëm
dypartiak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Partia Federaliste dominoi skenën politike amerikane në periudhën 1789-1801 dhe mbeti
në skenën politike deri në çerekun e parë të shekulli XIX. Kjo parti përbëhej kryesisht nga njerëzit
e pasur të asaj kohe, tregtarë dhe fermerë konservativ si dhe pronarë të mëdhenj të tokave. Kjo
parti kishte shume karakteristika të një partie aristokratike.
Në vitin 1792 u formua Partia Demokratike-Republikane, e formuar nga Tomas Xheferson
dhe James Madison. Kjo parti politike, në një masë i proklamonte parimet antifederaliste dhe në
fazat e para të veprimit të saj, kryesisht paraqitej si oponente e Partisë Federaliste e cila haptazi si
strukturë e favorizonte pjesën e pasur të shoqërisë amerikane të asaj kohe.
Zgjedhjet e para presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një sistem të pastër
dypartiak u zhvilluan në vitin 1796, me ç ‘rast federalisti John Adams u zgjodh për President,
ndërsa republikani Tomas Xheferson u zgjodh Zëvendëspresident. (Aziri, 2012)
Mosmarrëveshjet e para mes këtyre dy partive erdhën në vitin 1798, kur Kongresi i
dominuar nga federalistët e miratoi Ligjin për të Huajt. Sipas këtij ligji zgjatej kohëqëndrimi i të
huajve që synonin marrjen e nënshtetësisë amerikane, ndërsa presidentit i jepej e drejta që të jepte
urdhërin e ekstradimit të çdo të huaji që konsiderohej rrezik për interesin amerikan. Nga ana tjetër,
Ligji i Sedicionit parashihte dënim me para ose me burg për të gjithë ata që publikonin deklarata
të rrejshme për presidentin, qeverinë dhe kongresin.
Në zgjedhjet e radhës të vitit 1800, Toman Xheferson ishte ai i cili i fitoi zgjedhjet
presidenciale, kjo fitore shënoi fillimin e mbarimit të Partisë Federaliste. Definitivisht federalistët
u zhdukën nga skena politike në vitin 1828 dhe u zëvendësuan nga Vigët. Këta të fundit garuan në
skenën politike amerikane deri në vitin 1850. Vigët, gjatë veprimit të tyre si parti politike e fituan
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dy herë presidencën. Por viti 1850 qe vit i kobshëm për Vigët. Në këtë vit u aktualizua çështja e
skllavërisë e cila shkaktoi përçarje të thellë në radhët e partisë. Kjo përçarje kishte të bëjë me
lejimin ose mos-lejimin e skllavërisë në territoret e reja të vendit në perëndim, i lëkundi fuqishëm
radhët e Vigëve, lëkundje kjo e cila çoi deri në shpërbërjen e tyre. Në vitin 1854, partia e Vigëve
u zëvendësua me Partinë Republikane, parti e cila sa i takon skllavërisë kishte qëndrim të prerë se
skllavëria duhej ç’rrënjosur nga të gjitha territoret e Shteteve të Bashkuara. Gjashtë vjet më vonë
me zgjedhjen e Abraham Linkoln për president e mori presidencën si partia më e re në vend.
Qëndrimi i Partisë Republikane dhe i vetë presidentit Linkoln ndaj skllavërisë, solli deri tek lufta
qytetare mes Veriut dhe Jugut dhe fitores definitive të progresives ndaj konservatives. (Aziri,
2012)
Partitë në SHBA një rol tepër të rëndësishëm e luajnë gjatë rekrutimit të kandidatëve për
pozicionet e liderëve. Partitë janë ata që mbajnë llogari që kandidatët t’i plotësojnë të gjitha kriteret
që i preferon votuesi amerikan. Detyrë bazë e partive në këtë drejtim është që të zgjedhin kandidatë
dhe ta organizojnë promovimin e tyre para votuesve. Promovimi nuk nënkupton vetëm
prezantimin e kandidatëve, por edhe krijimin e një klime që garanton fitore eventuale. Pra, partitë
bartin një obligim shumë të rëndë në supet e veta. Ata duhet me çdo kusht që trupit votues t’ia
imponojnë logjikën e politikës së tyre e jo të kundërtën. E gjithë kjo duhet bërë në një formë
skajshmërish të sofistikuar, në mënyrë që të krijohet përshtypje se partitë janë ata të cilët me çdo
kusht i realizojnë kërkesat dhe preokupimet e qytetarëve në bazë të normave dhe standardeve të
demokracisë amerikane. Në qoftëse nuk ia arrijnë këtij qëllimi, atëherë partia dështon në zgjedhje.
(Aziri, 2012)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Disa demokraci përfaqësuese dhe kushtetuese kanë një sistem qeverisës presidencial, i cili
bazohet në ndarjen e pushteteve midis tre degëve të pavarura dhe koordinuese të qeverisë:
legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore.
Tema ime trajton funksionimin e një sistemi presidencial, duke marrë si model rastin e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara janë krijuesi dhe shembulli kryesor i sistemit
presidencial, një model që ndiqet vetëm në disa demokraci të tjera, të tilla si Argjentina, Brazili,
Meksika dhe Filipinet.
Ndryshe nga forma parlamentare e demokracisë, sistemi presidencial ka një shef ekzekutiv të
fortë dhe të pavarur, me kompetenca të gjera që lidhen me çështjet e brendshme dhe politikën e
jashtme. Pavarësia e presidentit nga legjislatura bazohet në zgjedhjen nga njerëzit, të cilëve ai ose
ajo i përgjigjet drejtpërdrejt dhe jo legjislaturës, si në sistemin parlamentar. Kushtetuta i jep fuqi
të forta shefit ekzekutiv në një sistem presidencial.
Degët legjislative dhe gjyqësore të veçanta dhe të pavarura të qeverisë, të cilat ndajnë pushtetin
me ekzekutivin, parandalojnë që autoriteti i fortë ekzekutiv i sistemit presidencial të demokracisë
të bëhet i tepërt ose abuziv. Ekzistojnë kontrolle dhe ekuilibra midis tre degëve të veçanta të
qeverisë, të cilat nuk lejojnë që ndonjë degë të sundojë vazhdimisht qeverinë, siç bën legjislatura
në sistemin parlamentar të demokracisë. Në kontrast me një demokraci parlamentare, e cila lejon
zgjedhjet sa herë që qeveria humbet mbështetjen e shumicës në parlament, zyrtarët e zgjedhur në
një sistem presidencial i shërbejnë kushteve të përcaktuara rreptësisht të detyrës.
Mbështetësit e formës presidenciale të demokracisë argumentojnë se përmes ndarjes së
pushteteve me kontrolle dhe ekuilibrave midis degëve të koordinatave, sistemi presidencial është
mënyra më e mirë për të arritur qeveri të kufizuar dhe mbrojtje të të drejtave individuale,
veçanërisht të drejtat e pakicave.
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4. METODOLOGJIA
Në trajtimin e kësaj teme është përdorur si metodë hulumtimi, analiza e literatures dhe
botimeve elektronike. Përmes kësaj metode, unë kam mbledhur të dhëna për temën time studimore
dhe kam studiuar në mënyrë të hollësishme hapat e krijimit të sistemit presidencial në rastin e
ShBA-ve. Punimi im gjithashtu bën radhitjen e kapitujve në mënyrë kronologjike, që nga krijimi
i kolonive e deri tek pikat kulminante të sistemit qeversisës.
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5. PËRFUNDIME DHE KONKLUZIONE
Ky punim diplome ishte i dedikuar për te eksploruar dhe trajtuar sistemin politik te
Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Permes 5 kapitujve dhe nenkapitujve tjere kam tentuar qe te
paraqes ne pika te shkurta dhe me kryesore, historinë politike te SHBA-ve qe nga krijimi i tyre e
deri tek pikat kulminante te sistemit politik.
Sistemi politik në çdo vend është ajo pjesë e aparatit shtetëror që është përgjegjës për
legjislaturën dhe ekzekutivin. Sistemi politik është një nga shtyllat e demokracive moderne dhe pa
të, nuk mund të ketë asnjë mekanizëm përmes vendimeve që prekin jetën e qytetarisë. Me fjalë të
tjera, pa një sistem politik efektiv, demokracitë moderne nuk mund të funksionojnë. Politikanët
zakonisht zgjedhen nga njerëzit drejtpërdrejt ose indirekt dhe kështu, sistemi politik është
përfaqësues i vullnetit të popullit. Kjo do të thotë që politikanët e rrjedhin fuqinë e tyre nga
mbështetja popullore dhe tërheq legjitimitetin e tyre nga njerëzit. Kjo është arsyeja që zgjedhjet
mbahen periodikisht në demokraci, në mënyrë që të mbizotërojë vullneti i njerëzve dhe të marrë
një sistem politik përfaqësues. Sistemi politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është sistem
dypartiak. Ky sistem politik në SHBA, mund të zgjedhë sundimtarët apo ndryshe udhëheqësit, në
mënyrë direkte. Marrëdhënia simbiotike midis njerëzve dhe politikanëve është ajo që karakterizon
natyrën e demokracisë dhe kështu shkëmbimi i dyanshëm është jetike për një demokraci të
shëndetshme.
Në vitin 1763, asgjë nuk do të dukej më e pamundur se sa Revolucioni Amerikan. E
megjithatë, brenda pak më shumë se një dekade, kolonistët amerikanë e shpallën pavarësinë e tyre
dhe u shkëputën nga Perandoria Britanike. Revolucionarët e justifikuan kombin e tyre të ri me
idealet radikale të reja që ndryshuan rrjedhën e historisë dhe ndezën një "epokë revolucioni"
globale. Madje, presidenti i dytë i SHBA-ve, Xhon Edams, ka karakterizuar revolucionin amerikan
si revolucion në mendjet dhe zemrat e amerikanëve. Me kalimin e kohës, retorika e barazisë së
Revolucionit, përfshirë në Deklaratën e Pavarësisë, ndihmoi në theksimin e pabarazive dhe u bë
një aspiratë e përbashkët për lëvizjet e ardhshme shoqërore dhe politike. Këto burime eksplorojnë
përvojat e atyre që kanë jetuar gjatë kësaj kohe të transformimit dhe krijuan një trashëgimi për
brezat e ardhshëm të krijuesve të ndryshimeve.
Kolonistët ishin jashtëzakonisht të frytshëm. Në Britani dhe Evropën kontinentale, kolonitë
shikoheshin si një tokë premtimi. Banorët e këtyre kolonive kryesisht ishin anglez, holandez,
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irlandez, skocez, suedez, finlandez, norvegjez, gjermanë, francezë e spanjollë. Ishin anglezët ata
që dominonin më së shumti. Marrëdhëniet mes kolonialistëve dhe Britanisë ishin të mira, kishin
përfitime të ndërsjella. Mirëpo, imponimi i respektimit të vendimeve të parlamentit britanik dhe
pagesa e taksave të ndryshme të shtetit amë, bëri që kolonitë të rebeloheshin dhe marrëdhëniet mes
tyre nisën të përçaheshin. Kolonitë kërkonin pavarësi të plotë. Tensionet mes kolonive dhe
Britanisë së Madhe veq vazhdonin të rriteshin, kështu që, në vitin 1783, Britania e Madhe me
marrëveshjen e Versajit u detyrua ta pranonte Sovranitetin e 13 kolonive të veta në kontinentin e
Amerikës.
Nga sistemet politike në botë, sistemi qeverisës presidencial është më i zakonshmi dhe më
i popullarizuari. Ky sistem i qeverisjes ka origjinën e tij në sistemin e qeverisjes presidenciale
amerikane dhe në Kushtetutën e tij të vitit 1787, i cili krijoi zyrën e ‘presidentit’ si kryetar i shtetit.
Dega ekzekutive është një nga tre pjesët kryesore të qeverisë amerikane - së bashku me
legjislacionin dhe degët gjyqësore - dhe është përgjegjëse për zbatimin dhe ekzekutimin e ligjeve
të kombit. Kornizat e Kushtetutës së ShBA-së punuan për të ndërtuar themelet e një qeverie të
fortë federale. Por ata gjithashtu donin të ruanin lirinë e qytetarëve të veçantë dhe të siguroheshin
që qeveria të mos abuzonte me pushtetin e saj. Tre nenet e para të Kushtetutës përcaktojnë ndarjen
e pushteteve dhe tre degëve të qeverisjes: legjislativin, ekzekutivin dhe gjyqësorin. Presidenti i
Shteteve të Bashkuara është shefi i degës ekzekutive, i cili gjithashtu përfshin nënkryetarin dhe
pjesën tjetër të kabinetit të presidentit, 15 departamente ekzekutive dhe agjenci të shumta federale,
borde, komisione dhe komitete. Presidenti jo vetëm që kryeson degën ekzekutive të qeverisë
federale, por është edhe kreu i shtetit dhe komandanti- kryekomandant i forcave të armatosura. Për
t’u bërë President i Amerikës, kandidati duhet të jetë së paku 35 vjeç dhe duhet të ketë banuar në
Shtetet e Bashkuara për jo më pak se 14 vjet. Presidentët duhet të jenë qytetarë të "Lindur Natyral".
Kushtetuta thotë se Presidentit duhet t'i paguhet një "kompensim" që nuk mund të rritet ose ulet
gjatë një afati. Presidenca moderne ndryshon shumë nga sa synonin kornizat; fillimisht, ata
debatuan për mençurinë e të pasurit një president të vetëm dhe i deleguan Kongresit shumë nga
kompetencat e ekzekutivit. Kongresi përcakton pagën, e cila u rrit në vitin 2001 në 400,000
dollarë, duke dyfishuar pagën që u kthye në vitet 1960.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një ‘sistem dypalësh’ (Two-party system), dy parti
të mëdha. Të dy partitë punojnë për të fituar votuesit dhe kontrollin e zyrave lokale, shtetërore dhe
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kombëtare. SHBA-të konsiderohen si njëra ndër vendet e rralla me sistem politik dypartiak. Edhe
pse partitë politike në SHBA janë po aq të vjetra sa edhe vet shteti amerikan, ato nuk janë kateogri
kushtetuese. Përpos faktit që në pjesën më të madhe te historisë amerikane në skenën politike kanë
dominuar dy parti politike, duhet cekur gjithashtu se në territorin e SHBA-ve kanë vepruar më
shumë parti. Për momentin janë aktive me dhjetëra parti.
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